The gender politics of closing down Yarl’s Wood by Bowers, Malia
5/24/2017 Engenderings – The Gender Politics of Closing Down Yarl’s Wood
http://blogs.lse.ac.uk/gender/2014/06/30/the­gender­politics­of­closing­down­yarls­wood­irc/ 1/4
Malia  Bowers  is  a
current  MSc  Gender
(Research)  candidate











The Gender Politics of Closing Down Yarl’s Wood
Recent events have brought a measure of media and public attention to
the  detention  of  women  asylum­seekers  being  held  at  Yarl’s  Wood
Immigration Removal Center (IRC).  Including a whistleblower, sex abuse
claims,  and  the  cancelled  UN  inspection,  many  on  social  media  are
calling to #ShutDownYarl’sWood and #SetHerFree.  A petition put forth by
Meltem Avcil on change.org has, at  the time of writing, garnered 46,846
signatures  requesting  that  Home  Secretary  Theresa  May  “end  the
detention  of  women  who  seek  asylum,”  drawing  on  Avcil’s  experience
and that of her mother in Yarl’s Wood.




many  (if  not  all)  of  them,  and  the  problematic  carceral  approach  to







Here we must  recall  the political  and  colonial/neocolonial  background of  the  category  “women.”
Women as a symbol function as political fodder for both the political  left and right, as well as for
organizations purportedly outside of the political arena. Deploying the category of “woman” elicits
a  particular  affective  response  from  constituents  that  can  be  translated  into  political  capital.
Further,  liberated and empowered women have become a symbol of  civilization, modernization,
and  enlightened  consciousness, meaning  that  those  nations/religions/political  parties/individuals




called  “anachronistic  space”)  functions  to  justify  the  “civilizing mission”  that  underpins much  of
neocolonial  development  and military  interventions.  But  again,  this  is  not  only  true  abroad:  left
critiques of  conservative parties and policies often employ  this  same  temporal  framework. As a
political trope carrying significance that stretches far beyond a simple man/woman differentiation, it
is  important  to  think  through  what  happens  when  we  invoke  “women”  in  our  campaigns  for
immigration justice.
Sherene Razack  (1995), writing about asylum­seeker hearings  in Canada, posits  that  “women’s




recent  article  in  the Guardian,  both  of which  rely  on  a  specific  understanding  of  gender.  Smith
released  a  statement  in  support  of  the  campaign  to  shut  down Yarl’s Wood,  whose  “continued
existence” she describes as “an offence to liberty.” She further asks how the “illogical” detainment
practices reported by the “victims of rape and torture” detained at Yarl’s Wood could happen in a
“civilized nation”  like Britain. More recently,  this article, written  to  remind  those at  the Summit  to




  These  raced  and  classed  women  (asylum­seeking  migrants  from  the  Global  South)  must  be
represented as always already vulnerable victims of past abuse that cannot endure being “locked
up.”  The change.org petition and a report by Women for Refugee Women highlight the depression
and  despair  that  accompany  detainment—but  is  that  only  applicable  to  women?    Are  men
somehow  more  capable  of  enduring  or  dealing  with  detainment?    Fundamentally,  is  it  more






Some  may  see  this  as  a  form  of  Gayatri  Chakravorty  Spivak’s  “strategic  essentialism,”  or






is  a  bias  toward  understanding  women  (particularly  women  from  the Global  South)  as  passive
victims of men’s active violence. A passive victim is more readily represented as noble, virtuous,
and  thus  a  subject  deserving  of  our  pity  and  empathy—which  is  always  already  a  hierarchical
relation of power between  the more powerful  (white, Western) and  the  less powerful  (nonwhite,
non­Western) subject.
Representing detained women in these ways to allow for a stronger affective response can indeed
produce  results—often  in  the  form  of  viral  hashtags.  I  understand  the  viral  outcry  against  the
detention and deportation of Yashika Bageerathi on Twitter (#FightforYashika) to be largely due to
intersecting gendered discourses such as  those described above,  in addition  to constructions of
her as a child and an ideal student—thus both a vulnerable victim in need of our saving hashtags
and a good or deserving asylum seeker and potential citizen. Despite  the  fact  that Yashika was
still detained and deported, it is clear that gendered discourse is a powerful tool in garnering wide
public attention and support. But are attention and support stemming from affective responses our





oppositions  of  civilized  and  uncivilized,  logical  and  illogical,  liberated  and  non­liberated.  It  is






origin,  in order  to articulate detainment as so pernicious.  If a woman has not been  the victim of




What  follows  from  this  is  a  much  larger  critique  of  the  relatively  recent  carceral  turn  [1]  in
neoliberal states as well as an engagement with normalized structural violence against women in
the UK.  This  issue  is  not  one  that  can  be  resolved  simply  by  shutting  down Yarl’s Wood.  It  is
complexly  interwoven with  issues of  race, gender, neocolonialism, neoliberalism, and violence—
both  physical  and  discursive.  If  we  agree  with  Audre  Lorde  that  the  master’s  tools  cannot
dismantle  the  master’s  house,  then  we  must  recognize  our  own  complicity  in  reinforcing  the
underlying operators within dominant discourses. Making  these processes visible  is difficult  and
complex  work,  but  in  order  to  imagine  alternative  futures  free  of  detainment  and  the  abuses
inherent to carceral approaches to social justice, it is a critique with which we must engage.
[1] Noah De Lissovoy defines the carceral turn as a “central expression of neoliberal culture” and











McClintock,  Anne.  Imperial  Leather:  Race, Gender  and  Sexuality  in  the  Colonial  Contest.  New
York: Routledge, 1995.
Razack,  Sherene.  “Domestic  Violence  as  Gender  Persecution:  Policing  the  Borders  of  Nation,
Race, and Gender.” Canadian Journal of Women & the Law 8, no. 1 (June 1995): 45–88.
Spivak,  Gayatri  Chakravorty.  “Can  the  Subaltern  Speak?”  In Marxism  and  the  Interpretation  of
Culture,  edited  by  Cary  Nelson  and  Lawrence  Grossberg,  271–313.  Basingstoke:  Macmillan
Education, 1988.





June 30th, 2014 | Politics | 2 Comments

